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ABSTRAKT

Në këtë temë kamë shtjelluar disa tema rreth investimeve te huaja direkte lidhur me rastin e
Kosovës. Do të analizojë burimet e mundëshme të Kosovës, si dhe pikat e saj të dobëta ne
kuadrin e ndikimit të tyre në situatën aktuale të investimeve të huaja hyrëse, si dhe synimet
e rekomandimit të strategjive të mundëshme për përmisimin e kësaj situate.
Investimet e huaja janë një fenomen relativisht i ri, i cili ka patur një zhvillim të hovshëm në
rritje në vitet në vazhdim. Nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurrenca globale dhe
liberalizimi i tregjeve, investimet e huaja luajnë një rol kyç në proçesin e integrimit global
ekonomik.
IHD- sjellin kapitalin e nevojshëm, rritin produktivitetin e ekonomisë nëpërmjet transferimit
të njohurive dhe teknoligjisë që ndikojnë në hapjen e tregjeve të reja për tregti dhe që rrisin
konkurrencën ekonomike mbi të gjitha ndikojnë nëmirëqenien e popullsisë.
Rritja e investimeve të huaja është e nevojshme që të jetë objektiv kyç për zhvillimin
ekonomik nëpërmjet transferimit të strategjive të qeverive. Përthithja e këtyre investimeve
kërkon politika dhe strategji të mirëpërcaktuara, përmisime të vazhdueshme në kuadrin ligjor
dhe institucional si dhe përmisime të ndryshme të bizneseve dhe investimeve.
Investimet janë baza shumë të forta për zhvillimin e të gjithave shteteve, e veçanërisht shtetet
që janë në tranzicion siç është Kosova. Investimet e huaja direkte paraqesin mënyrën më
efektive për të krijuar vende të reja të punës në Kosovë dhe për të krujuar parakushte për
rritje të qëndrueshme ekonomike për te ardhmen. Kosova ka potencial të madh për tu bërë
vend i pëlqyer për investime të huaj dirkete si dhe të tërheq kapital, Informacion dhe
teknologji.
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1. HYRJE
Investimet e Huaja Direkte (IHD) siç kamë mësuar deri tani janë një element kyç në
integrimin ekonomik ndërkombëtar. Ato krijojnë lidhje të drejtëpërdrejta, të qëndrueshme
dhe afatgjata ndërmjet ekonomive, dhe lejojnë ekonomitë të promovojnë produktet e tyre në
tregjet ndërkombëtare. IHD janë burimet shtesë financimi për investime, të cilat të ndihmuara
nga politikat e duhura mund të jenë një mjet i rëndësishëm për zhvillim.
IHD përcaktohet si rrjedhja neto e investimeve (rrjedhja e brëndshme minus rrjedhje e
jashtme) për të blerë një interes menaxhues afatgjat, në një entitet (ndërrmarrje) që vepron
në një vend të ndryshëm nga ai e investuesit.
Besoj se IHD është shuma e kapitalit të vet, të tjera kapitale afatgjatë, të tjera kapitale
afatshkurtër, siç paraqiten në bilancin e pagesave. Zakonisht IHD përfshijnë pjesmarrjen në
menaxhim, joint-venture, transferim të teknologjisë dhe të mjeshtërive (njohurive eksperte).
Një ndër dukuri më të shpeshta qe hasim në Kosovë është mungesa e fodneve apo
investitorëve të cilet janë në gatishmeri për të zhvilluar një industri ende të panjohur në
Kosovë.
Energjia e ripërtritshme është një shembull tipik sa i përket kësaj dukurie, që do t’i sillte
Kosovës përfitime të shumta. Investimet e huaja direkte shpesh mund të jenë një zgjidhje për
vendet në zhvillim për të zënë trendin e teknologjisë dhe zhvillimeve të fundit.
Shpeshherë, në pamundësi për të gjetur dikë brenda vendit që do të jetë në gjendje për të
investuar në një prurje të re, investitorët e jashtëm janë ata që mund të kompensojnë këtë
mungesë të investimeve. Investimet e huaja direkte janë investime nga kompanitë që janë të
bazuara në një vend, në kompanitë e bazuar në vende të tjera. Investimet e huaja direkte janë
investime nga kompanitë që janë të bazuara në një vend, në kompanitë e bazuar në vende të
tjera.
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Po ashtu investimet e huaja direkte janë një mënyrë e shëndetshme për të zhvilluar një
ekonomi në tranzicion siç është Kosova, duke pasur qëllim krijimin e vendeve të reja të punës
dhe avancimin e teknologjisë.
Në këto situata, këto kompani mund të hasin edhe përfitime po ashtu duke hyrë në tregje të
reja, që do të thotë promovim të bizneseve përkatëse, duke rezultuar në prodhim më të lirë
për shkak të kostove më të ulëta të fuqisë punëtore në Kosovë.
Është e diskutueshme nëse këto investime pengojnë zhvillimin e produkteve vendore, por në
rastin ku produktet vendore mungojnë, atëherë targetimi i investimeve të huaja në këto fusha
është i domosdoshëm. Investimet e huaja direkte në të njëjtën kohë do të rrisnin kërkesën për
fuqi punëtore. Kjo do të ulte numrin e të papunëve dhe do të rriste standardin e jetës për
shkak të të hyrave më të larta.
Shpesh thuhet se kompanitë e huaja që përdorin një shtet tjetër për investimet e tyre
shfrytëzojnë fuqinë punëtore për përfitime personale, por në anën tjetër një shtet në zhvillim
si Kosova do të përfitonte po ashtu nga këto investime.
Për të përmirësuar këtë trend jo të mirë të investimeve të huaja direkte, duhet të ndërmerren
këta hapa të mëtutjeshëm si më të rëndësishmit: lehtësimi i politikave fiskale, ndërgjegjësimi
i skenës ndërkombëtare për potencialet që ofron Kosova për investimet e hauaja dhe
eliminimi i vështirësive administrative dhe institucionale.
Republika e Kosovës, për të hapur rrugët e investimeve të huaja direkte, ka ndërtuar një ligj
infrastrukturës përmes miratimit të Ligjit për Investimet e Huaja Nr. 04 / L-220, Neni
2, pika 1.4, thonë: "Investimet e huaja janë çdo pasuri në pronësi ose ligjërisht e mbajtur nga
një person i huaj në Republikën e Kosovës me qëllim të kryerjes së veprimtarive të ligjshme
tregtare, këto përfshinin, por jo të kufizuar.
Për investitorët e huaj, si motiv kryesor për të investuar në Kosovë janë potencialet minerare,
energjia, bujqësia, telekomunikacioni, ndërtimi, turizmi i verës, turizmi dhe shumë të tjera
ekonomike, por në veçanti potenciali i popullatës së re, rreth 65% dominon moshën nën 35
vjeç. Nga ana tjetër, ju duhet të shikoni objektivisht dhe transparenca se këto investime janë
ndjekur nga sfidat e shumta që ato kanë identifikuar në vende të tjera që kanë kaluar
2

tranzicionin. Si sfidat e të huajve investitorët janë ndjekur nga shkalla e korrupsionit,
informalitetit, etj, të cilat rrjedhin si rezultat I mosfunksionimi i sundimit të ligjit.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Investimet e huaja direkte ne këndvështrimin teorik
2.1.1 Rishikimi i literaturës rreth rolit, përkufizimit dhe rëndësisë së investimeve të
huaja direkte
Ekonomia botërore po bëhet gjithnjë e më e ndërlidhur në aktivitetet ekonomike të zgjeruara
globalisht. Investimeve e Huaja Direkte (IHD) mund të luajë një rol vendimtar në rritjen
ekonomike në vendet në zhvillim siç është Kosova, duke gjeneruar në shumë forma
përfitime të ndryshme për ekonomitë e vendit prirës, veçanërisht që të plotësojnë problemet
afatshkurtra të mungesës së kapitalit. Rritja e rëndësisë së firmave shumëkombëshe në
prodhimin botëror dhe ndryshimet politike globale kanë vendosur interesin për tërheqjen e
investimeve të huaja direkte (IHD) në objektivat kyç në vendet pritëse.
Sipas në 20 vitet e fundit, fluksi i IHD ka shënuar rritje të jashtëzakonshme në ekonominë
botërore. Në veçanti, ajo u rrit nga 13% në 31% të GDP mesatarisht për të gjitha ekonomitë
në zhvillim. Gjatë periudhës 1990-2012, të aksioneve globale të IHD janë rritur nga afërsisht
$ 2 trillion në mbi $ 20 trillion. Kështu, IHD kane fituar rëndësi të madhe gjatë tre dekadave
të fundit si mjet për përshpejtimin e rritjes dhe zhvillimin e ekonomive në tranzicion. Në vitin
2002, OECD raporton se vendet me ekonomi më të dobëta konsiderojnë IHD si i vetmi burim
i rritjes dhe modernizimit ekonomik. Për këtë arsye, sipas shumë qeveri, veçanërisht në
vendet në zhvillim, japin trajtim të veçantë ne funksion të tërheqjes se kapitalit të huaj.
(Carkovic, 2002)
Në epokën e globalizimit dhe liberalizimit ekonomiko –financiar, qe karakterizohet nga një
dinamizëm, zhvillim dhe paqëndrueshmëri e skajshme, për të arritur deri te një definicion
kuptimplotë për IHD-te, duhet të merren parasysh një varg faktorësh, në këtë drejtim, me
rendësi të veçantë është interesi afatgjatë dhe qëndrueshmëria e investimit, si dhe ndikimi në
vendimmarrje, kontroll dhe menaxhim nga investitori i huaj në kompaninë ku ka investuar.
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Esenca e IHD-ve qëndron në interesin afatgjate të investitorit, pra në qëndrueshmërinë e
investimit dhe kompetencat vendimmarrëse. Nëse një investitor investon në një vend të huaj
vetëm për një qëllim afatshkurtër, që bëhet për arritjen e një rezultati të shpejtë në afarizëm
apo për qëllime administrative, atëherë, në kuptimin e plotë të fjalës, ky lloj investimi edhe
pse në aspektin statistikor mund të llogaritet si IHD, ndërsa në aspektin teorik nuk mund të
llogaritet si i tillë. Për shembull, nëse një kompani e huaj dëshiron të merrte pjesë në ndonjë
garë të hapur (tender) për ndonjë shërbim dhe nëse një nga kushtet e tenderit është origjina e
kompanisë, lokacioni i saj etj, në këtë rast subjekti i huaj mund të ndërmarrë investime të tilla
sipërfaqësore vetëm për një periudhe të caktuar kohore, në mënyrë që të plotësojë kushtet për
konkurrim. Në esence, kjo ndërmarrje investuese nuk paraqet IHD në kuptimin e plotë të
fjalës, pasi i mungon komponenti bazë, pra interesi afatgjatë i investimit. Prandaj edhe duhen
bërë dallime ndërmjet investimeve të përkohshme që bëhen për qëllime administrative, apo
në rastin më të keq për qëllime spekulative dhe investimeve që kanë për qellim një afarizëm
afatgjate dhe serioz në vendin pritës. (BQK, 2018)
Në këtë kontekst, sipas organizatave relevante politiko – ekonomike – financiare
ndërkombëtaree, si; Banka Botërore, FMN-ja, UNCTAD-i, OECD-ja, etj, në mënyrë që të
konsiderohet si investim i huaj direkt, investitori i huaj duhet të investojë së paku 10% të
kapitalit të tij aksionar në raport me investimin e tërësishëm në kompaninë e huaj në të cilën
është investuar, ose të më shumë se 10% të aksioneve të zakonshme nga filialet e saj të
jashtme që marrin pjesë në votimin e një aktivi në një vend të huaj. FMN e përkufizon IHDtë si një investim që është bërë për të marrë një interes të qëndrueshëm në një ndërmarrje që
vepron në një ekonomi të ndryshme nga ajo e investitorit. ‘Interesi qëndrueshme’ nënkupton
një marrëdhënie afatgjatë dhe një ndikim të rëndësishëm në menaxhimin e një aktivi /
ndërmarrje.
Në rast se investimi prej 10% nuk i siguron investitorit direkt fuqi votuese në kompani,
atëherë edhe ky nivel (pra niveli prej 10%) i investimit nuk mund të konsiderohet I
mjaftueshëm për t’u konsideruar si IHD. Si dhe ka raste kur niveli i investimit të huaj është
nën nivelin e 10%, por reflekton interes afatgjatë dhe është i mjaftueshëm për t’i siguruar
investitorit fuqi votuese, duke i mundësuar investitorit të huaj ndikim në vendimet e
kompanisë. Për me tepër, disa vende dhe disa organizata relevante ndërkombëtare si OECD-

5

ja sugjerojnë se përveç përqindjes së kapitalit aksionar ka edhe mënyrë te tjera nëpërmjet të
cilave një investitor i huaj mund të arrijë një zë vendimmarrës në kompani dhe ato janë nënkontratat, kontratat menaxhuese, franshizat, licencat, etj. Për shembull, franshiza paraqet një
nën-kontratë nëpërmes së cilës kompania e origjinës i transferon një kompanie vendore të
drejtën e ndërmarrjes së aktiviteteve të caktuara, të cilat janë të drejtat pronësore intelektuale
të kompanisë së origjinës, dhe ku kompania e nën-kontraktuar luan rolin e agjentit për
kompaninë e origjinës. E gjithë kjo ndërmarrje investuese bëhet pa transferuar kapitalin
aksionar, apo pa bërë transferime të caktuara direkte monetare. Edhe pse në ketë rast nuk
kemi të bëjmë me investim nga kapitali aksionar, OECD-ja sugjeron që edhe kjo mënyrë e
investimit nga jashtë duhet të konsiderohet si IHD.
Pasqyra e llogarisë financiare përfshin kërkesat dhe detyrimet financiare që dalin nga
transaksionet e subjekteve rezidente dhe jorezidente të një vendi apo ekonomie. Përbërësit e
pasqyrës se llogarisë financiare janë; investimet portofolio, derivativet, asetet rezerve dhe
investimet tjera.
Investimet portofoli janë investime të bëra në tregun e letrave me vlerë, aksioneve, tregun
bankar si huadhënie, etj. Portofoli investitori qëllim të vetin e ka vetëm profitin në formë të
dividentës nga kapitali aksionar, apo interesin nga huadhënia, e jo menaxhimin apo kontrollin
e kompanisë ku ka investuar. Investitori është i interesuar vetëm për profitin nga shitblerja e
letrave me vlerë, aksioneve dhe huadhënies që shpërndahet në formë të dividentes nga
aksionet apo interesit nga huadhënia. Stephan Hymer (1976) ishte shkollari i parë që me
qasjen e tij teorike bëri ndarjen në mes të investimeve portfolio dhe IHD-ve.
Derivativet janë një komponentë tjetër e pasqyrës së llogarisë financiare. Ky instrument
financiar është karakteristikë në aspektin e krijimit të tij, sepse krijohet si rezultat i një
ndërmarrjeje apo kontrate të dy apo më shumë aktoreve që kryejnë një transaksion financiare
në tregun e kapitalit. Kur këta dy apo më shume aktorë kryejnë atë transaksion financiar që
lidhet me tregun e kapitalit, letrave me vlere, normat e kamatës, etj, në mënyrë që të sigurojnë
transaksionin e tyre ndaj rreziqeve të ndryshme, në mënyrë të pavarur mund të bëjnë
marrëveshje kontraktuale me ndonjë aktorë të tregut financiare, në mënyrë që të sigurohen
nga fluktuimet e ndryshme të ofertës dhe kërkesës së tregut të komponentëve të cekur më
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lartë. E gjithë kjo bëhet me qëllim që të mënjanojnë rrezikun nga paqëndrueshmëria e ofertës
dhe kërkesës në treg për këto instrumente financiare.
Investimet e tjera si përbërësi i fundit i pasqyrës së llogarisë financiare përfshijnë investimet
e dala nga transaksionet dhe instrumentet e tjera të papërfshira në këtë nënndarje. Këta katër
komponentë së bashku me IHD-të bëjnë pjesë në të njëjtën pasqyrë të bilancit të pagesave,
pra në pasqyrën financiare. Sidoqoftë, gjatë paraqitjes së IHD-ve në bilancin e pagesave
duhet pasur kujdes që të hyrat nga IHD-të të paraqiten në pasqyrën e llogarisë rrjedhëse, e jo
në atë financiare ky paraqiten IHD-të.
Rëndësia e IHD-ve është në rritjen ekonomike nëpërmjet marrjes së kapitalit apo patentave,
transferimi i njohurive të tipit ‘know-how’, transformimin e teknologjisë efikase, përfitimet
nga përvojat menaxheriale bashkëkohore, rritjen e konkurrencës së përgjithshme kombëtare,
ndërkombëtarizimi i rrjetit afarist vendor, etj. Përveç efekteve të drejtpërdrejta të IHD-ve në
zhvillimin ekonomik që ndërlidhen me kapitalin e ri të krijuar në vend, rritjen e punësimit,
rritjen e eksporteve etj. Mund të kenë edhe efekte indirekte që ndërlidhen me atë se si do të
ndikojnë këto investime të huaja në afarizmin e ndërmarrjeve ekzistuese në një ekonomi, e
të cilat nuk kanë marrëdhënie kontraktuale me kompaninë e huaj që ka investuar në atë treg.
Në këtë drejtim, efekti i IHD-ve mund të jetë i dyanshëm, pozitiv dhe negativ. Nëse
kompanitë ekzistuese vendore, të cilat i takojnë industrisë së njëjtë sikur që është kompani e
huaj, e cila është futur në treg nëpërmjet IHD-ve nuk mund të ndërmarrin minimumin e
investimeve, të cilat do të garantonin arritjen e një shkalle të caktuar të produktivitetit dhe
përformancës në raport me kompaninë e huaja, atëherë efekti i IHD-ve mund të konsiderohet
si negativ për arsye se konkurrenca e forte e papërballueshme për kompanitë vendore mund
të largoje ato nga tregu. Sidoqoftë, nëse rrjedhat në treg diktojnë zhvillime të tilla që
detyrojnë kompaninë e huaj të përfshihet në marrëdhënie bashkëpunuese me kompanitë
vendore, si furnizim apo shërbime të tjera, apo nënkontrata të ndryshme, etj, të cilat nuk kanë
qenë të planifikuara më parë, kjo përben një ndikim pozitiv dhe një ndihmesë të
konsiderueshme për kompanitë vendore, sepse kompanitë vendore do të kenë mundësi të
absorbojnë dijen dhe përvojën e kompanisë së huaj, standardet operuese të s cilës janë
zakonisht me kualitative.
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Pra efektet dytësore rrjedhëse të IHD-ve siç e cek edhe janë lëvizje te paplanifikuara dhe të
pamenduara nga kompania e huaj në raport me kompanitë vendore, që ndodhin vetvetiu si
rezultat i reagimit të tregut në përgjithësi dhe i pjesëmarrësve në atë treg, në veçanti ndaj
hyrjes dhe afarizmit në një treg të caktuar të një apo më shumë kompanive të huaja. (R, 1996)

2.1.2 Klasifikimi i investimeve të huaja direkte në bazë të arsyeve shtytëse për të
investuar

Nuancat e IHD-ve kanë marrë trajta të ndryshme duke u klasifikuar në pesë lloje. Më poshtë
do të paraqitet klasifikimi, i mbështetur në trajtimin teorik:
Lloj i parë ka të bëjë me ato IHD që përdoren për të fituar akses në faktorët specifikë të
Prodhimit, të tilla si resurset, njohuritë teknologjike, patentat ose emri i mirë që zotërohet
nga një kompani në vendin pritës. Ky rast zbatohet kur asete të tilla janë të vështira të
transferohen ose nuk gjenden në vendin e origjinës së investimit.
Lloji i dytë përfshin IHD-të të cilat kryhen për të fituar akses në faktorët më të lirë të
prodhimit, si p.sh. “fuqia punëtore”. Studimi mbi këtë lloj IHD-je i atribuohet Raymond
Vernon në teorinë e tij të Ciklit të Produktit. IHD-të e tilla inkurajohen shumë nga qeveritë e
vendeve pritëse në rastin kur ato zbatojnë politika nxitëse në favor të eksporteve, duke I
favorizuar ato me anë të taksave ose granteve të ndryshme.
Lloji i tretë i IHD-ve lidhet me firmat që konkurojnë në rang ndërkombëtar duke ndërmarrë
një sërë investimesh në vendet që i konkurrojnë. Këtë e realizojnë përmes formës së
organizimit të Joint Venture në mënyrë që të fitojnë akses në rangjet e produkteve të njëratjetrës. Ky lloj IHD-je është përhapur shumë si pasojë e rritjes së konkurrencës mes
produkteve të ngjashme dhe arritjeve në kërkim-zhvillim.
Lloji i katërt ka të bëjë me IHD-të që synojnë aksesin tek konsumatorët e vendit pritës. Në
këtë lloj të IHD-ve përpjekja është sigurimi i të gjitha produkteve dhe shërbimeve për
konsumatorët pritës njëlloj si i ofrojnë ato për konsumatorët e vendit investues. Kjo shpesh
rezulton gati të jetë e pamundur për shkak të shërbimeve të caktuara ose të paaftësisë për të
përmbushur një lloj kërkese të caktuar. Pamundësia e tregtimit të disa produkteve e
shërbimeve në vendet pritëse, ka qënë një faktor thelbësor në rritjen e këtij lloj IHD-je.
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Lloji i pestë dhe i fundit i IHD-ve lidhet me aspektin e tregtimit të diversifikuar të ntegrimit
rajonal. Ky lloj shfaqet kur vendi pritës paraqet avantazhe lokale për kompanitë e huaja që
duan të investojnë për të fituar akses në tregun e pritësit. Por barrierat e taksimit dhe të
tregtimit, pengojnë këto kompani të eksportojnë të mira e shërbime në këto vende. Kur e
konsiderojnë të arsyeshme, kompanitë e huaja kapërcejnë këto barriera duke themeluar
praninë e tyre në vendin pritës me qëllim që të fitojnë pjesë në treg. (Clegg.J, 1987)

2.1.3. Klasifikimi i investimeve sipas mënyrave të investimit në një vend të huaj dhe
strategjitë e tyre

Greenfield IHD-të; Vetë fjala greenfield (fushë e gjelbër) na bën të kuptojmë se kemi të
bëjmë me atë lloj të IHD-ve ku e gjitha investimet, duke filluar nga toka ku është bërë
investimi, objektet e kompanisë, pajisjet dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse, kanë
filluar nga niveli zero dhe janë të financuara nga investitori i jashtëm. Pra, në rastin e
investimeve greenfield kemi të bëjmë me krijimin e një etniteti ndërmarrës plotësisht të ri.
Vlen të ceket se greenfield investimet konsiderohet si një nga format e IHD-ve me efektet
më pozitive për vendin pritës, sidomos për vendet në zhvillim dhe për ato jo të zhvilluar.
Brownfield IHD-te; Për dalim nga greenfield, broënfield IHD-të janë ato lloje të IHD-ve ku
investitori i huaj merr në shfrytëzim një ndërmarrje ekzistuese duke përdorur të gjitha
përparësitë, qofte si një investim i pavarur apo si bashkim i forcave me një kompani tjetër.
Për dallim nga investimet greenfield, investimet broënfield ndërmerren sidomos në kohërat
kur kompanitë multinacionale ndjejnë se është më e favorshme shfrytëzimi i kapaciteteve të
ndryshme infrastrukturore apo të kapaciteteve të tjera që mund të ofroje vendi mikpritës, sesa
të shpenzohet në ndërtimin e kapaciteteve të reja.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike; Kjo mënyrë e hyrjes në një treg të huaj nëpërmjet
IHD-ve ishte aktuale sidomos gjatë periudhës së tranzicionit politiko – ekonomik të Evropës
Juglindore. Investitorët e huaj me anë të procesit të privatizimit kanë shfrytëzuar kapacitetet
ekzistuese të ndërmarrjeve të Kosovës që sipas sistemit të trashëguar kanë poseduar mjaft
shume asete me vlerë. Sipas Bitzenis privatizimi nëpërmjet IHD-ve mund të jetë si vijon; 1.
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Privatizimi me pjesëmarrje të më shumë se 10% të kapitalit aksionar të përgjithshëm, por qe
nuk tejkalon nivelin e 50% të kapitalit aksionar.
2. Privatizimi me pjesëmarrje mbi 50% të kapitalit aksionar.
3. Marrje në pronësi të plotë, me pjesëmarrje 100% të kapitalit të huaj në investim
4. Privatizim me investim të huaj nëpërmjet një rreziku të përbashkët pra nëpërmjet “Joint
Venture”.
Fitime të riinvestuara; pavarësisht se në këtë rast kapitali i huaj i cili ofrohet nuk është
tërësisht i ri, investimet e kësaj formë krijojnë mundësi për rritjen e stokut të kapitalit, aseteve
dhe kapaciteteve prodhuese në vendin pritës. Investimet e kësaj forme janë një tregues i mire
se investitorët janë të kënaqur me klimën e biznesit në vendin pritës.
Huatë midis kompanive; transferimet e kapitalit nga një kompani jashtë vendit në një
kompani tjetër brenda vendit, kundrejt normave përkatëse të interesit. Kjo formë e
investimeve ndihmon investitorët e huaj të financojnë bizneset e tyre dhe u krijojnë atyre më
shumë mundësi për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit.
Shkrirjet dhe blerjet; forma më pak e pëlqyer e IHD-ve për sa kohë që nuk është e
domosdoshme, si në rastin kur kërkohet të privatizohet një kompani shtetërore që prej kohësh
rezulton me humbje. Të tjera forma të IHD- ve të cilat nuk kanë të bëjnë me transferim
kapitali dhe që luajnë rol në zhvillimin ekonomik të vendit pritës janë: nënkontraktimi,
liçensimi, marrëveshjet franshize, etj. Të tjera forma të IHD- ve të cilat nuk kanë të bëjnë me
transferim kapitali dhe që luajnë rol në zhvillimin ekonomik të vendit pritës janë:
nënkontraktimi, liçensimi, marrëveshjet franshize, etj. Por IHD-të njohin gjithashtu
klasifikime të tjera që udhëhiqen nga shumë motive të ndryshme. Ato të cilat janë ndërmarrë
për të forcuar strukturat ekzistuese të tregut ose për të shqyrtuar mundësitë e tregjeve të reja,
mund të quhen edhe “market-seeking IHD” ose “IHD treg-kërkuese”. Ndërsa “Resourceseeking IHD” ose “IHD burim-kërkuese” përqëndrohen më shumë tek faktorët e prodhimit
tëcilat kanë efikasitet operacional se sa tek ato që janë në dispozicion në vendin e investitorit.
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2.1.4 Përfitimet ekonomike dhe të tjera nga Investimet e Huaja Direkte (IHD)

Kur qeveria e Kosovës e konsideron investimet e drejtpërdrejta të huaja, ata kanë një zakon
të përqendrohen mbi përfitimet afatshkurtra të tilla si punësimi dhe të ardhurat. Kjo është e
kuptueshme. Këto janë përfitime të ligjshme dhe politikanët duhet të bëjnë rezultate të
prekshme në periudha të shkurtra kohore. Në nga ana tjetër, nëse një lokacion do të marrë
përparësi të plotë të Investimeve të Huaja Direkte, dhe qeveria duhet të mendojë përmes të
gjitha përfitimeve të mundshme, të drejtpërdrejta dhe të tërthorta (Investime në Kosovë dhe
Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve (KIESA), Udhëzuesi i Investitorëve - Investimi në
Kosovë,2017).
Disa nga përfitimet më të zakonshme janë si më poshtë:
Punësimi - Përkundër faktit se sasia e vendeve të punës të krijuara ndryshon në harmoni me
madhësinë e investimit dhe procedura e prodhimit vetë, përfitimi më i shpeshtë i lidhur
me Investimet e Huaja Direkte është përmirësuar ose siguruar punësim. Dhe, sigurisht, me
punësimi i ri vjen me të ardhura shtesë dhe fuqi shpenzuese për banorët lokalë.
Kapital - Një investitor i huaj do të transportojë në kapital me të cilin do të ketë një strukturë
të re prodhimi të ndërtohet, ose të merret një kompani vendore.
Përfitimet e të ardhurave - Investimet e huaja direkte zgjerojnë bazën tatimore të vendit
pritës dhe kontribuojnë ndaj të ardhurave të qeverisë. Edhe pse investitorët e huaj mbeten të
lejuar lirimin e plotë nga taksat për një periudhë të shkurtër kohore në të gjithë inkurajimet e
investimeve, qeveritë pritëse të jenë në gjendje të marrin më shumë para se të ardhurat nga
pagesa e të ardhurave personale taksat pasi që punët e reja janë gjeneruar nga Investimet e
Huaja Direkte.
Zgjerimi i teknologjisë - Investimet e huaja direkte dijnë të përparojnë një vend pritës
hyrjen dhe transferimin në teknologji përmes licencimit, sipërmarrjeve të përbashkëta dhe
tregtisë lokale. Punonjësit e TNCs (korporata transnacionale) mund të marrin njohuritë /
aftësitë që ata kanë zhvilluar dhe të krijojë firmë të re ose të bashkohet me firmën ekzistuese
lokale. Cilado qoftë forma, teknologjia që kanë përhapjen e teknologjisë tendenca për të çuar
në produktivitet dhe rritje më të mirë të cilësisë.
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Ndikim favorizues në investimet vendore - Flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte
kanë një tendenca për të vënë në një rritje në investimet vendore, pasi firmat kanë përparuar
në rrjetet e furnizimit të lëshuara nga TNC-të, bëhen furnizues të TNC-ve (Korporata
Transnacionale), ose i përgjigjen përsëri opozitës nga TNCs.
Eksportet e shtuara - Investimet e huaja direkte dukshëm janë të orientuara nga eksporti
dhe TNC-të (Korporata Transnacionale) gjithnjë e më shpesh përbëjnë një pjesë të
rëndësishme të vendit pritës eksportet. Për shkak të përmasave të tyre dhe të drejtën e hyrjes
në marketing dhe furnizim jashtë shtetit rrjetet, korporatat e huaja zakonisht e gjejnë të lehtë
të hyjnë në tregjet e eksportit. i shumtë vendet në zhvillim kanë qenë në gjendje të përdorin
Investimet e Huaja Direkte si një qasje për të rritur nivelet e tyre të eksportit dhe rritjen e
fitimeve në valutë. Përveç kësaj, pjesëmarrja e të huajve kompanitë eksportuese në pronësi
kanë qenë efektive në shumë vende në inkurajimin lokal kompanitë për të hyrë në tregjet e
eksportit.
Rritja e konkurrencës - Investimet e huaja direkte mund të rrisin zhvillimin e përgjithshëm
ekonomik duke rritur konkurrencën në zonat e kontrolluara nga vetëm një ose dy kompani
lokale.
Kur një qeveri zgjedh që tërheqja e investimeve të huaja direkte është një objektiv, ajo kërkon
për të identifikuar tregtimet që lidhen me ndonjë formë investimi. Asambleja që kërkon
punëdhe me shume se 50 aktivitete, krijon dy eksporte dhe vende pune, por këto veprime
zakonisht varen nga ndërmjetësi i importuar mallra më shumë sesa në inputet e brendshme.
Si rezultat, ata nuk mund të gjenerojnë lidhje me ekonominë lokale ose me rritjen e
transferimit të teknologjisë. Për më tepër, punësimet lidhen me operacionet e asamblesë janë
shpesh investime të huaja direkte të ulëta që ndodhin përmes privatizimit mund të rezultojë
në transferimin e teknologjisë, kryesisht nëpërmjet trajnimit të stafit dhe futja e metodave të
menaxhimit dhe prodhimit më të fundit. "Qeveritë duhet gjithashtu të jetë realist në lidhje me
ndikimin e mundshëm ekonomik të IHD-ve. Provat empirike tregojnë pozitive që FDI luan
në nxitjen e rritjes ekonomike në vendet pritëse – për shembull, investimet e huaja kanë një
ndikim më të fortë në rritjen ekonomike sesa ato vendase. Nga ana tjetër, kërkimet gjithashtu
bëjnë të qarta se vendet në zhvillim të mesëm dhe të lartë të të ardhurave rrjedhin nga
përfitimet më të mira se sa të ardhurat e ulëta vendeve në zhvillim.
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Lidhjet e prapambetura të avancuara - Hulumtimet theksojnë se TNC (Korporata
Transnacionale) normalisht marrin vetëm një pjesë të vogël të kontributeve të tyre ekonomike
nga furnizuesit vendas. Kjo është pjesërisht për shkak të cilësisë dhe vrimave vendimmarrëse
që ndodhin midis korporatës së huaj dhe firmat vendase. Kompanitë vendase shpesh nuk
mund të prodhojnë inpute të cilësisë së duhur dhe / ose t'i shpërndani ato në kohë. Kjo
vështirësi ka dalë të jetë edhe më e madhe me globalizimin e ekonomisë, sepse TNC-të janë
të aftë për të ndjekur tregjet botërore për të marrë më të ultat kosto dhe inpute të cilësisë së
lartë. Megjithatë, burimet lokale ose "lidhjet e prapambetura" midis të huajve investitorët dhe
kompanitë vendore, sjell përfitime të konsiderueshme ekonomike për një lokalitet në drejtim
të punësimit vendor, shitjeve më të mira për kompanitë shtëpiake dhe efekt të favorshëm në
bilanc e pagesave. Ai gjithashtu ekspozon firmat e brendshme që sigurojnë mallrat për
konkurrencë ndërkombëtare menaxhimit dhe qasjeve menaxhuese. Përveç kësaj, qeveritë që
vënë më shumë theks mbi investitorët e huaj për të lokalizuar në zonat anësore të vendit, ata
marrin një rreziku serioz i keqpërdorimit të investimeve në vendet fqinje që lejojnë
investitorët për të zgjidhni vendndodhjet e tyre të investimeve. (A, 1997)

2.2Analizë krahasimore e IHD të Kosovës me vendet e rajonit

Nga gjashtë vendet tjera të rajonit; Shqipërinë, Bosnja& Hercegovina, Kroacinë,
Maqedoninë, Malin i Zi dhe Serbinë. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar partneritetin
strategjik vetëm me Shqipërinë. Strategjia e bashkëpunimit dhe zhvillimit ekonomik përbën
përkushtimin kryesor të dy Qeverive, duke synuar që të ofrojnë një klimë nxitëse për bizneset
në një treg të integruar, duke shfrytëzuar në mënyrë efektive e racionale potencialet e
përbashkëta. Gjithashtu, përmes kësaj synohet oferta e përbashkët e një tregu të integruar për
investimet nga diaspora shqiptare, në funksion të thithjes sa më të madhe të IHD.
Sipas (Zeljko Bogetic kryeekonomist dhe koordinator për politikat ekonomike për Ballkanin
Perëndimor, 2013) “IHD në rajon janë tejet të rëndësishme nga këndvështrimi i rritjes,
vendeve të punës, aftësive teknike dhe rritjes së nivelit teknologjik, pra është shumë mirë që
vëmë re një rikthim në shkallë të madhe të IHD-ve në rajon. E thënë thjesht, vendet duhet të
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bëhen më produktivë, të orientohen nga eksportet dhe të rrisin aftësinë konkurruese dhe një
mënyrë për ta arritur këtë është thithja e shoqërive tejet produktive, të orientuara nga
eksportet dhe kompetitive nga jashtë vendit”.

Figura 1. Analiza krahasuese e thithjes se IHD për kokë banori të shteteve të EJP-së
Burimi: Të dhënat e grumbulluara nga bankat nacionale të vendeve përkatëse, grafiku i
përpunuara sipas Bankës Botërore. (Banka Botërore, 2013)

Në ndryshim nga shumë vende të rajonit qe vazhduan te kenë norma te ulëta te IHD. Çfarë e
favorizoi Shqipërinë në mbajtjen e ritmit është klima miqësore me biznesin dhe mundësitë
që u hapën nga privatizimi i ndërmarrjeve të tjera shtetërore. “Kostoja e ulët e krahut të punës,
aksesi i lehtë në tregjet evropiane dhe privatizimi i një sërë ndërmarrjeve shtetërore u dhanë
një rritje të lartë investimeve të huaja direkte. Shqipëria ishte vendi që morri investimet më
të mëdha në rajon”. (Banka Botërore, 2013)
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2.2. Teoritë e IHD-ve
2.3.1Teoria Eklektike2 e Dunning-ut
Kjo teori, apo siç njihet si Modeli OLI sipas u zhvillua nga ekonomisti John Dunning dhe
është një përzierje e tre teorive të ndryshme të investimeve të huaja direkte, që
përqendrohen në çështje të ndryshme. Sipas këtij modeli FDI (IHD)= O + L + I, ku
O (ownership) - Përparësitë e pronësisë.
L (location)- Përparësitë e vendndodhjes
I (internalization) (J T. M., 2000)
Përparësitë qe dalin nga përvetësimi i disa faktorëve ne treg argumenton se një entitet mund
të gëzojë avantazhe të veçanta nga pronësia apo hapja e një filiali jashtë; Këto avantazhe janë
të lidhura ngushtë me territorin, pra shumë të vështira për t’u transferuar (location
advantages) dhe entiteti ka fitim më të lartë nga përdorimi i drejtpërdrejtë i këtyre
avantazheve sesa nga lënia e tyre në duar të të tretëve, pra entiteteve të tjera (internalization
advantages).
"O"- Avantazhet e Pronësisë (J.H, The determinants of intenational production, 1973)
Ky avantazh specifik i firmës është zakonisht i paprekshëm dhe mund të transferohet brenda
ndërrmarrjes shumëkombëshe me kosto të ulët (p.sh., teknologjia, emri i degës, përfitimet
nga ekonomitë e shkallës). Ky avantazh jep ose rritje të të ardhurave dhe /ose kosto të ulëta,
ose mund të kompensojë kostot e operimit në një distancë jashtë vendit, apo ato që ndryshe
quhen “kostot e të qënit të huaj". Një ndërmarje shumëkombëshe (MNC) që hap një
veprimtari në një vend të huaj përballet me kosto shtesë në krahasim me një konkurrent
vendas.
a. Mosnjohjen e kushteve të tregut vendas
b. Ndryshimet ligjore, institucionale, kulturore dhe gjuhësore
c. Kosto të tjera nga komunikimi apo operimi në distancë
Ekzistojnë tre tipe bazë të avantazheve të pronësisë që mund të ketë një ndërmarrje
shumëkombëshe. Ato janë:
a. avantazhet monopolistike të cilat MNC i përdor në formën e një mundësie për të hyrë dhe
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për të dalë në tregje përmes pronësisë së burimeve të pakta natyrore, të drejta të liçencave e
të
tjera të ngjashme,
b. teknologji, njohuri të përcaktuara gjerësisht në mënyrë që të përmbajnë të gjitha format e
aktiviteteve të inovacionit,
c. ekonomi me përmasa të mëdha (avantazhe të qeverisjes së përbashkët) ekonomi të tilla si
ekonomitë e mësimit, ekonomitë e shkallës, akses më i gjerë ndaj kapitaleve financiare në të
gjitha organizimet e kompanisë shumëkombëshe, dhe avantazhe nga diversifikimi
ndërkombëtar i aseteve dhe rreziqeve.
"L"- Avantazhet Lokale
Përsa i përket “location advantages” ekzistojnë dy kategori avantazhesh në varësi të faktit që
prodhimi është orientuar nga tregu apo i orientuar nga kostot;
Sipas në rastin kur prodhimi është orientuar nga tregu, krijimi i një filiali jashtë mund të jetë
i dobishëm për të hyrë në treg dhe për të njohur më mirë karakteristikat e tij, ndërsa në rastin
kur prodhimi është orientuar nga kostot, faktori më i rëndësishëm që dikton zgjedhjen e
vendit është kosto e punës.
Është e qartë se tërheqja relative e vendeve të ndryshme mund të ndryshojë me kalimin e
kohës, kështu që një vend pritës mund të planifikojë deri në një farë mase avantazhin e saj
konkurrues, si një vend për investime të huaja direkte. Avantazhet Specifike të Vendit mund
të ndahen në tre klasa:
a. E – Ekonomike – këto avantazhe konsistojnë në sasitë dhe cilësitë e faktorëve të prodhimit,
transportit dhe telekomunikacionit, kapacitetin dhe madhesinë e tregut, etj.
b. P – Politike – këto avantazhe përfshijnë politikat specifike dhe të përbashkëta të qeverisë
që influencojnë rrjedhen e Investimeve të Huaja Direkte, biznesin ndërmjet firmave dhe
prodhimin ndërkombëtar.
c. S – Social-kulturore – këto avantazhe përfshijnë distancën fizike midis vendit të kompanisë
dhe vendit pritës, ndryshimet kulturore dhe gjuhësore, qëndrimin e përgjithshëm ndaj të
huajve dhe pozicionin e përgjithshëm ndaj ndërmarrjeve të lira.
"I"- Avantazhet e Ndërkombëtarizimit
Përsa i përket “internalization advantages”, përfitimet i atribuohen kostove të transaksioneve
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për sa kohë përdorimi direkt jep mundësi të kontrollohet më mirë prodhimi duke limituar
pasiguritë si dhe kur nuk ka ndonjë përpjekje shumë të madhe organizative dhe financiare
apo
dhe në rast të inovacioneve ku është më e lehtë ti mbrosh nga kopjimi. (J T. M., 2000)
Ndërmarrjet shumëkombëshe kanë shumë zgjedhje në mënyrën e hyrjes, duke u renditur
nga tregu (transaksionet në gjatësinë e krahut), nga hierarkia (degë tërësisht në pronësi), etj.
MNC-të zgjedhin ndërkombëtarizimin aty ku tregu nuk ekziston ose funksionon dobët, gjë
që i bën shpenzimet e rrugës të larta. Ekzistenca e njohurive ose një aftësie thelbësore është
një aktiv që mund të rrisë të drejtat ekonomike për firmën. Këto të drejta mund të fitohen
duke licencuar Avantazhet Specifike të Firmës (FSA) tek një firmë tjetër që eksporton
produktet duke përdorur Avantazhet Specifike të kësaj firme si një kontribut apo rregullim i
vartësve jashtë vendit. (J.H, Journal of International Business Studies issue, 1980)
2.3.2. Teoria e kapitalit
Teoria e kapitalit ishte teoria dominuese në përcaktimin e faktorëve përcaktues të IHD-ve
deri në vitin 1950. Sipas kësaj teoria, kapitali do të lëvizë nga vendet me normë më të ulët të
interesit në ato me norme më të lartë. Kjo teori, si edhe teoria e ciklit të prodhimit e krijuar
nga në masë të madhe ka qenë e ndikuar nga investimet kapitale që ndërmarrjet e mëdha nga
SHBA-të bënë në Evrope si rezultat i planit të Marshallit që kishte për qellim rindërtimin e
Evropës së shkatërruar mbas Luftës së Parë Botërore.
Teoria e kapitalit ka bërë një përzierje të IHD-ve me portofoli investimet. Kjo ka qenë
mangësia e teorisë së kapitalit dhe këtë mangësi për herë të parë e ka elaboruar në mënyrë
akademike i cili ka edhe ka bërë ndarjen në mes të investimeve portofoli dhe IHD-ve. Ai
thotë se gjate përllogaritjes së IHD-ve dalëse të SHBA-së mbas Luftës së Dytë Botërore,
është bere një kombinim i gabuar i IHD-ve më të hyrat nga investimet portfolio, të cilat nuk
mund të llogariten si IHD. (R, 1996)
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2.3.3. Teoritë e bazuara në tregtinë ndërkombëtare

Ekonomistet e fushës së tregtisë ndërkombëtare ishin ndër të parët qe u morën me çështjen e
IHD-ve. E përbashkëta e përfaqësuesve të kësaj teori është se e shohin fenomenin e IHD-ve
si
një zëvendësim për eksport. Pra, nëse tregtia ndërkombëtare apo tregtia në mes të dy
vendeve pengohet me anë të tarifave doganore ndërkufitare apo me instrumente të tjera të
tregtisë së jashtme atëherë afaristet do të reagojnë në atë mënyrë që do të transferojnë faktorët
e tyre të prodhimit në vendet përkatëse nëpërmjet IHD-ve.
Në këtë drejtim, thuhet se përpjekje për një analizë të problematikes së tregtisë
ndërkombëtare janë bërë qysh nga koha e David Rikardos. Sa për sqarim, David Ricardo ne
teorinë e tij të përparësive krahasuese sugjeronte se secili vend duhet të koncentrohet në
zhvillimin e atyre degëve të ekonomisë ku ka përparësi krahasuese dhe të shkëmbejë këto
mallra me mallrat qe nuk prodhohen në vend. Teoria e Ricardos konsiderohet si bazament i
liberalizimit të tregtisë së jashtme, madje edhe si pararojë e procesit të globalizimit.
Teoritë kryesore të IHD-ve që bazohen në tregtinë ndërkombëtare janë:
1. Teoria e Mundell
Mundell është përpjekur ti shpjegojë IHD-të përmes një modeli të tregtisë ndërkombëtare,
por edhe ky si shumë akademikë të tjerë nuk ka mundur të japë shpjegim të plotë për IHDtë,
sepse në analizën e tij kanë qenë të inkorporuar edhe investimet portfolio, si dhe investimet
afatshkurta. Shumica e teorive të IHD-ve që lidhen me tregtinë e jashtme, nuk japin sqarime
adekuate mbi IHD-të, sepse i shohin ato vetëm si një instrument ekuilibri në tregtinë
ndërkombëtare, për më tepër në një ambient ekonomik të përsosur sa i përket konkurrencës.

2. Teoria e ciklit të prodhimit
Teoria e ciklit të prodhimit është zhvilluar nga kjo teori mendonte t’I jepte përgjigje pyetjes,
si vijon; si është e mundur që SHBA-të të bëhen eksportuese e disa prodhimeve, të cilat i
kishte zhvilluar vetë dhe një kohë të gjatë ishte lider botëror në eksportin e tyre. Kjo dukuri
që dukej paradoksale në atë kohë, autori i lartcekur e argumenton me investimet që kompanitë
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nga SHBA-të ishin të detyruara t’i ndërmerrnin në vendet e tjera, veçmas në Evropë për të
ruajtur konkurrueshmerinë e vazhdueshme në treg. Në lidhje me këtë, thotë se ekzistojnë
katër faza të ciklit të prodhimit inovacioni, rritja, maturimi dhe rënia. Sipas tij kompanitë e
SHBA-se në dy dekadat e para mbas Luftës së Dytë Botërore kane pasur përparësi të
dukshme në teknologji dhe inovacion. (R, 1996)
Rrjedhimisht, kanë prodhuar produkte inovative për konsum lokal, kurse pjesën e mbetur e
kanë eksportuar në vendet e tjera, sidomos ne Evropë. Sidoqoftë, me kalimin e kohës
kompanitë Evropiane filluan t’i imitojnë produktet e importuara nga SHBA-të dhe për shkak
të përparësive që lidheshin me shpenzimet më të vogla operative, si për shembull, të
transportit, si dhe për shkak të mundësisë së fleksibiletit në prodhim që filluan të bëhen
konkurrente, madje edhe të marrin tregun nga kompanitë e SHBA-ve, që eksportonin në ato
vende. Për këtë arsye, në mënyrë që të ruajnë tregun e jashtëm kompanitë e SHBA-se filluan
që nëpërmjet IHD-ve të zhvendosen drejt atyre vendeve ku u ishte cenuar tregu, veçmas në
Evropë.
Rrjedhimisht, më vonë filluan edhe të eksportohen në SHBA produktet që më parë ishin
inovacion i kompanive vendore të SHBA-ve. Këto kompani që eksportonin drejt SHBA-së
ishin, në të vërtet, kompani me origjinë nga SHBA-të, por që kishin kaluar për operim nëpër
IHD-ve në një vend tjetër. Sidoqoftë, siç është cekur edhe nga (J C., 1987) teoria e
ciklit të prodhimit nuk është teori e kompletuar e IHD-ve, sepse nuk sqaron pronësinë e
prodhimit, duke shtuar se kjo teori siguron përgjigje vetëm për IHD-të e reja, e jo edhe për
aspektet e IHD-ve ekzistuese në një ekonomi të caktuar. Sidoqoftë, (J.H, The determinants
of intenational production, 1973)
thotë se teoritë e bazuara në tregtinë ndërkombëtare janë modele me interes të veçantë në
heshtjet e IHD-ve, sepse e theksojnë rendësin e inovacioneve në ngritjen e modeleve të reja
të
tregtisë në një ambient jo të përsosur konkurrues. Kjo teori si edhe teoritë e tjera të bazuara
në tregtinë e jashtme kanë meritën e tyre në theksimin e faktit se IHD-të janë vetëm një formë
e hyrjes në një treg të huaj.
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2.4.

Origjina e Investimeve te Huaja Direkte

Për investitorët e huaj Kosova ofron përparësi krahasuese në disa burime natyrore të
pashfrytëzuara, rregulla liberale për tregtinë dhe investimet e huaja, afërsinë me tregjet
evropiane, sektorë të shumtë në privatizim dhe koncesion, kosto të ulëta pune, fuqi punëtore
të edukuar dhe teknikisht të trajnuar, materiale të lëndës së parë me çmime shumë
konkurruese, pozitë gjeografike strategjike dhe aftësia e qytetareve për të folur gjuhë të huaja
të ndryshme, kryesisht gjuhen angleze. Konkretisht, në këtë pikë është e rëndësishme të
njohim edhe origjinën e investimeve të huaja direkte në vendin tonë sipas origjinës së
kapitalit të investuar. Analizën tone do te bëjmë për periudhën 2007 deri me 2015.
Bazuar në të gjithë treguesit e, viti 2007 ekonomia shënoi një ecuri më pozitive, si në drejtim
të rekordit të thithjes se IHD, ashtu dhe për sa i takon stabilitetit makroekonomik e rritjes
ekonomike konkretisht 440.74 milionë euro u investuan, prejardhja e investimeve me se
shumti ishte nga Britania e Madhe me 116.16 milionë euro. (BQK, 2014)
Rënia rekorde sipas e IHD vihet re gjatë vitit të krizës 2014, në vitin ezgjedhjeve
parlamentare, ku ngerrci politik e kaploj vendin gjatë 6 muajve në vijim. Si pasojëe stabilitetit
politik IHD u ulen me 53.9%, të frikësuar nga gjendja e krijuar investitorët e huaj investuan
me norma tejet të ulëta. Kryesisht gjatë vitit 2014, investimet më të mëdha ishin nga shtetet
ku janë të vendosur emigrantët me prejardhje nga Kosova. Më së shumti investime gjatë vitit
2007 ishin nga shteti Zviceran me 38.2 milionë Euro, shteti Austriak me 30.3 milionë Euro
dhe shteti Gjerman me 29.4 milionë Euro.
Afërsia gjeografike e Kosovës me shtetet evropiane, harmonizimi i ligjeve konform
standardeve të BE-së, dhe bashkëpunim i fuqishëm ekonomik janë ndër arsyet kryesore për
dominimin e investitorëve të huaj nga vendet e kontinentit të vjetër që përbejnë rreth 85%
të
numrit total të gjithë investimeve të ndodhura.
Shteti lider në ekonominë botërore, SHBA në Kosovë investuan 115.43 milionë euro, qe i
bie
është vendi i 8 në renditje nga origjina e investitorëve të huaj. Dëshpëruese është fakti që
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vendet që gjinden në G7 si Franca dhe Italia kanë shifra tejet të vogla të investimet në
Kosovë. Gjatë 8 viteve të kaluara, nga Italia u investuan 41.86 milionë euro dhe nga Franca
vetëm 38.74 milionë euro. Historikisht lidhjet e Kosovës me investitorë nga vendet aziatike
dhe me vendet e besimit ortodoks janë tejet te vogla.

Tabela 1. Renditja e IHD-ve në Kosovë sipas shtetit të origjinës 2007-2015
(Vlera në milion euro)
Nr

Vendi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gjermani

48.14

43.9

75.1

91.5

66.6

49.5

21.6

29.40

45.2

7

5

4

4

1

7

32.0

22.7

35.1

30.9

43.7

41.6

9

1

0

3

7

8

23.7

14.4

4.90

34.6

65.5

82.7

8

9

9

5

3

116.1

36.6

6.16

38.8

80.1

14.3

10.6

(39.50

26.6

6

5

6

0

1

6

)

3

35.39

51.3

15.5

21.1

19.5

0.38

10.7

30.30

33.5

0

0

4

6

44.3

50.7

33.9

16.2

4

8

7

1

21.8

23.3

20.2

11.1

5

2

5

9

.
1

a
2

3

4

5

6

7

Zvicra

Turqia

UK

Austria

Sllovenia

Shqiperia

9.74

5.44

56.17

3.44

8
38.20

72.8
5

20.00

57.7
7

0

0

9.29

7.03

(9.40)

5.62

4.74

19.2

20.40

40.7

8

2

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
(BQK, 2014)
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Figura 2. Pjesëmarrja e IHD-ve në Kosovë sipas sektorëve për periudhën 2007-2015 (vlera
me përqindje e totalit)
Burimi: Raportet vjetore të Bankës Qendrore e Kosovës (BQK, 2014)

Industria përpunuese përfaqëson një nga sektorët më dinamikë në Kosovë të zhvilluara
kryesisht nëpërmjet privatizimit dhe investimeve pasuese nga investitorë të huaj. Gjatë vitit
2010, kishte 101.1 mil. Euro investime në këtë sektorë, por më pas vazhdoi rënia ekstreme e
investimeve në këtë sektor premtuese për të ardhmen.
Si përqindje të gjithë sektorëve pjesëmarrës, sektori i industrisë përpunuese mban 13% të
investimeve, me 362.1 mil. Euro të investuara. Kosova bënë pjese në grupin e shteteve në
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tranzicion, dhe pas kësaj do të hyjë në grupin e shteteve në zhvillim. Veçori e këtyre grupeve
është pjesëmarrja e lartë e sektorit të ndërtimit. Pjesëmarrja e lartë e sektorit te ndërtimit është
pozitiv i zhvillimit ekonomik në të ardhmen. Gjatë periudhës së fundit 8 vjeçare përqindja e
sektorit të ndërtimit është 11%, me 316.3 mil. Euro të investuara.
Sektori i transportit dhe telekomunikacionit, ka shënuar rritje më të madhe në vitin 2007 me
gjithsej 129.2 mil. Euro të investuara. Kjo rritje i atribuohet faktit të futjes së operatorit të
dytë telefonik në Kosovë, investimit slloven IPKO. Ky investim ishte hap i madh i zhvillimit
ekonomik, duke hequr monopolin në operatorin telefonik që rezultoi në lirimin e çmimeve
telefonike në dobi të konsumatorëve. Pas vitit 2007, investimet u zvogëluan si pasojë e
zhvillimit të lartë botëror në fushën e telekomunikacionit. Gjatë periudhës 8 vjeçare gjithsej
kishte investime 283.3 mil. Euro, me pjesëmarrje prej 10% në kuadër të gjithë sektorëve.
Lejimi i futjes së operatorit të tretë telefonik padyshim se do të rriste investimet në këtë
sektor.
Sektori energjetik në Kosovë është kryesisht i koncentruar në termocentrale në pjesëmarrjen
e linjitit. Pas luftës u ballafaqua me probleme tejet të mëdha, dhe investimet në këtë drejtim
ishin të domosdoshme. Gjatë 8 viteve të fundit, në këtë sektorë u investuan 104.4 mil. Euro,
me pjesëmarrje prej 4% në kuadër të gjithë sektorëve. Shfrytëzimi i kapaciteteve të vendit
për tërheqjen e investimeve afatgjate në këtë sektor duke e bërë furnizimin e qëndrueshëm
dhe të përballueshëm me energji elektrike në të gjitha territorin për të lehtësuar operimin e
biznesit.
Vendndodhja e Kosovës në qendër të një udhëkryqi natyror midis korridoreve më të mëdha
të transitit si edhe lidhja me rrjetin Evropian të Transportit, i jep një pozicion strategjik të
favorshëm për shkëmbimet tregtare. Sektori i shërbimeve tregtare është njeri ndër sektorët
më stabil në Kosovë, duke shënuar norma të përafërta mes viteve. Gjithsej gjatë 8 viteve të
fundit, në këtë sektorë u investuan 102.7 mil. Euro, me pjesëmarrje prej 3% në kuadër të
gjithë sektorëve.
Megjithatë faktit që Kosova posedon tokë cilësore dhe klimë të përshtatshme, sektori që ka
kapacitet të rritet në vitet e ardhshme dhe gjatë viteve të fundit ka pasur peshë të vogël, është
sektori i bujqësisë. Gjatë 5 viteve të fundit në këtë sektorë investime të huaj asnjëherë nuk
kaluan shifrën 1 mil Euro në vit. Gjendja e varfër e investimeve në këtë sektor i atribuohet
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problemeve që ky sektor mbart siç janë; problemet e pronësisë, tokave të shkretuara dhe
transformimi dhe rehabilitimi i tyre në toka bujqësore.
Trendi aktual i IHD-ve në Kosovë gjeneron efekte pozitive vetëm në afat të shkurtër. Për më
tepër, në afat më të gjatë gjeneron efektet negative, sepse nuk siguron koncentrimin e kapitalit
në sektorin prodhues dhe redukton fuqinë agregate blerëse. Përqendrimi i IHD-ve vetëm në
disa sektorë të ekonomisë, të cilët për më tepër nuk krijojnë vlera prodhuese, mund të krijojnë
probleme ekonomike strukturale. Politikat agresive kreditore bankare, zgjerimi i sektorit të
patundshmërive dhe i sektorit të ndërtimit nëpërmjet stimulimeve të llojllojshme ishin aq
ndikuese sa që u pasuan nga fenomeni i migrimit të popullsisë nga zonat rurale në ato urbane,
çka rezultoi në uljen e prodhimit bujqësor dhe përkeqësimin e sektorit të prodhimit.
Mund të konkludojmë se sektori i patundshmërisë nuk ka efekt ndikues (rritës) në GDP-në e
vendit përveç në vitet e para të investimit, krahasuar me sektorin e industrisë përpunuese që
ndikon drejtpërdrejt në rritjen e GDP-së dhe uljen e papunësisë në vend për një periudhë
relativisht të gjatë kohore. Pra një nga sfidat kryesore për Kosovën mbetet tërheqja e IHD në
sektorët që krijojnë rritje të qëndrueshme ekonomike.
Andaj shteti duhet të orientohet në rritjen e IHD në sektorin e industrisë përpunuese, dhe në
sektorët tjerë ekonomikë që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e GDP-së së vendit duke ndikuar
në promovimin e sektorëve të veçantë ekonomikë që kanë përparësi konkurruese me vendet
e rajonit; dhe në aftësimin dhe specializimin e fuqisë punëtore në fushat atraktive për
investime siç janë sektori i IT: teknologjitë e informimit dhe komunikimit, sektori i industrisë
së shërbimeve financiare ndërkombëtare, sektori i industrisë së prodhimit dhe agrikulturës.
(BQK, 2014)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Me një ritëm në rritje të globalizmit që rezultoi pjesërisht nga liberalizimi i regjimit të tregtisë
dhe të kursit të këmbimit, vëllimi i investimeve të huaja direkte është rritur në të gjithë botën.
Në dekadat e fundit, investimet e huaja kanë qenë në rritje me një ritëm që tejkalon volumin
e tregtisë ndërkombëtare. Sipas të fundit, të vitit 2015 raporti I investimeve në Konferenca e
Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD), flukset globale të IHD-ve
kanë rënë në vitin 2014, investimet e huaja direkte globale (FDI) flukset hyrëse kanë rënë me
16 për qind në $ 1.23 trilion në vitin 2014, kryesisht për shkak të brishtësisë së ekonomisë
globale, pasiguria e politikave për investitorët dhe ka ngritur rreziqet gjeopolitike. Investimet
e reja janë kompensuar edhe nga
disa likuidime të mëdha. Brendshëm rrjedh IHD për ekonomitë në zhvillim për të arritur
nivelin e tyre më të lartë në 681 miliard $ me një rritje per 2 perqind. Ekonomitë në zhvillim
duke zgjeruar epërsinë e vet në hyrjet globale. Kina u bë përfituesi më i madh në botë i
IHD-ve. Në mesin e 10 përfituesve më të lartë të IHD-ve në botë janë në zhvillim (BQK,
2014)
IHD-të mund të kontribuojnë pozitivisht në rritjen dhe zhvillimin e vendeve në zhvillim
nga kapitali duke sjellë punësim, teknologji, hyrjen në treg, dhe aftësitë menaxheriale IHDtë luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik afatgjatë të vendeve në zhvillim,
me potencialin e tyre të madh për të krijuar vende pune, për të rritur produktivitetin, rritjen
e eksporteve dhe transformimin e teknologjisë.
Një nga faktorët kryesorë që do të ndihmojë vendet në zhvillim në përshpejtimin apo
mbajtjen e ritmit të zhvillimit të tyre ekonomik dhe social është që të kemi infrastrukturë
me cilësi të mirë. Vendet në zhvillim kanë nevojë për investimet e huaja direkte për të
arritur objektivat e tyre të rritjes, pasi ata dëshpërimisht kanë nevojë për kapital të huaj në
mënyrë që të rrisin kursimet e tyre të brendshme. Prandaj, vendet në zhvillim kërkojnë
investime urgjente që kanë për qëllim për të forcuar industritë e infrastrukturës dhe
shërbimeve në fusha të tilla si uji, energjia elektrike, telekomunikacioni, transporti,
ndertimtaria etj,
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Edhe pse qeveritë, sektori privat dhe aktorë të tjerë në këto vende janë duke kontribuar në
investimet në infrastrukturë, shuma e investimeve të nevojshme ende tejkalon kontributin e
tyre. Vendet në zhvillim në përgjithësi investojnë 3-4% të GDP-së së tyre vjetore në
infrastrukturë, ndërsa ato duhet të investojë një vlerë prej 7-9% për të arritur rritje të mirë
ekonomike dhe uljen e varfërisë. Natyrisht, kjo rezulton në një boshllëk të madh në mes të
vëllimit aktual të investimeve dhe çfarë është në të vërtetë e nevojshme.
Kosova dhe disa vende të tjera më pak të zhvilluara ka tërhequr më pak se rritja mesatare
botërore e IHD-ve në vitin 2014, ndërkohë që daljet e IHD-ve kanë mbetur e përgjithshme.
Një nga shqetësimet më të mëdha të Kosovës, aktualisht mbetet niveli i ulët i investimeve
të huaja direkte, papunësisë së lartë dhe varfërisë. Shkalla e papunësisë vazhdon të jetë
shqetësuese dhe me trendet negative. Shkalla e papunësisë në vitin 2014 është 35.3%.
Shkalla e papunësisë është shumë më e lartë për femrat rreth 42%. Normat e rritjes
ekonomike në vitet e fundit nuk mund të arrijnë të thithin forcën e punës për shkak të rritjes
së saj, për shkak të strukturës së re të popullsisë. Struktura e popullsisë së Kosovës është e
dominuar kryesisht nga të rinjtë të cilët janë të aftë për punë. (BQK, 2018)

Në këtë drejtim, kapitalit të huaj, veçanërisht të IHD-ve, luajnë një rol të rëndësishëm në
rritjen ekonomike. Rëndësia e IHD-ve është edhe më e madhe për Kosovën, ku kapitali i
brendshëm është i paaftë për të përmbushur nevojat e mëdha për investime që dalin nga
arsye ekonomike dhe jo-ekonomike, të tilla si:
Procesi i transformimit ekonomik nga e planifikuar në ekonomi të hapur;
Pasojat dhe dëmet e shkaktuara nga lufta në 1998 dhe 1999;
Shfrytëzimi i furnizimit të madh dhe të vogël të krahut të punës;
Ndërtimi i një imazhi ndërkombëtar të investimeve në Kosovë.
Vendet në zhvillim, dhe Kosova, gjatë tranzicionit kanë përjetuar një mungesë të kapitalit
financiar vendas. Limiti i furnizimit me kapital vendas ishte larg nga të përmbushurit e
nevojës së madhe për këto investime të punës-krijuar. Në mënyrë për të kapërcyer këtë
situatë, pavarësisht nga investimet e brendshme, këto vende urgjentisht të nevojshme për të
tërhequr kapitalin e huaj.
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Ka faktorë të ndryshëm ekonomik dhe jo-ekonomik që ndikojnë në nivelin e ulët të IHDve, si situata aktuale politike, madhësia e tregut, infrastruktura fizike, rendi dhe ligji,
korrupsioni, etj,
Në vitin 2012 shuma e përgjithshme e IHD-ve në Kosovë ishte vetëm 291.1 milionë Euro,
më pas në vitin 2013 u zvogëlua në 227.4 milionë Euro. Në vitin 2014 ka pasur një rritje të
lehtë, duke e çuar totalin deri në 295.9 millione. Deri në fund të vitit 2015, niveli i fluksit të
IHD-ve ka pasur një rritje pozitive në 310.5 milionë. Shuma aktuale e IHD është ende e ulët
në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Në këtë aspekt tërheqja e IHD-ve, së bashku me
zhvillimin e kapitalit njerëzor mbetet një sfidë e madhe në vitet e ardhshme për qeverinë e
Kosovës dhe organet e tjera përgjegjëse (BQK, 2018)

Rritja e shpejtë e IHD-ve mund të kontribuojë në rritjen ekonomike, zbutjen e papunësisë
së lartë, transferimin e teknologjisë, rritjen e produktivitetit, qasje në tregjet e jashtme dhe
rritjen e kapitalit njerëzor. Për më tepër, ia vlenë të përmendet se menjëherë pas luftës së
vitit 1999, Kosova ka tërhequr të gjitha llojet e investimeve të huaja direkte dhe nuk ka
pasur pothuajse asnjë kriter apo prioritet të vendosur nga qeveria.
Për të terhequr sa më shumë investime te huaja, Kosova duhet të posedoj edhe kapital
njerëzor. Ku në ketë rast Kosova ka një popullsi shumë të re, më e reja në Evropë (një e
treta e popullsisë është nën moshën 16 vjeç) dhe emigracioni i lartë (i cili përbëhet nga rreth
15 % e popullsisë së përgjithshme prej 2.0 milion). Për më tepër, Republika e Kosovës
është shteti i fundit që ka shpallur pavarësinë e saj (17 shkurt 2008) nga Serbia / ishFederata e Jugosllavisë; kështu, duke e bërë Kosovën shtetin e fundit që nisë në rrugën e
tranzicionit nga një vend komunist drejt ekonomisë së tregut (Jasiqi, 2012)
Ngjarje të tilla kanë pasur ndikim të madh në zhvillimin aktual ekonomik, tërheqjen IHDve dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Sipas një studimi nga Organizata
Ndërkombëtare e Punës, mbi 145,000 punëtorë kosovarë u pushuan nga puna në fillim të
1990-ës. Gjatë periudhës 1990-1995, prodhimi i kontraktuar nga 50% duke rënë në më pak
se US $ 400 në frymë. Papunësia, duke qenë në 27% në vitin 1989, ka arritur nivelin e rreth
68% pak para luftës së vitit 1999.
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Papunësin veçanërisht janë të lartë në mesin e të rinjve të moshës 16-25 dhe femra, ndërsa
rreth
70% të papunë janë të papunë afatgjatë. Nevoja për investime (vendore dhe ndërkombëtare)
është e madhe. Aftësitë e brendshme të investimeve janë të kufizuara në Kosovë, për këtë
arsye, FDI janë parë si zgjidhje e mirë për të kapërcyer papunësinë e lartë dhe ndoshta për të
rritur mundësitë e investimeve. Megjithatë, njohuritë e kufizuara, aftësitë, kompetencat dhe
sistemi arsimor mund të veprojnë si një pengesë e madhe për tërheqjen e investimeve të huaja
maksimale (Jasiqi, 2012)
Duke pasur popullatën më të re në Evropë, për Kosovën mund të jetë një avantazh
konkurrues, në aspektin e ofertës së punës dhe disponueshmërinë e kapitalit njerëzor, por në
kohë të fundit, kjo është një sfidë e madhe për politikëbërësit, si për të kanalizuar në fuqinë
punëtore potenciale në ekonomi. Një nga shqetësimet më të mëdha është se aftësitë
dhe kompetencat e ofruara nga punëtorët nuk janë ato që janë të kërkuara nga kompanitë,
duke sugjeruar nevojën për ndryshime të mëtejshme në sistemet e arsimit dhe trajnimit.
Komuniteti i biznesit dhe ngritja akademike mund të jenë të dobishme për të krijuar lidhje
më të ngushta dhe për të siguruar pajtueshmërinë në lidhje me pajtueshmërinë e aftësive
dhe njohurive të fituara nga arsimi formal dhe nevojave të biznesit (lidhja: teori vs.
praktikë).
Disa iniciativat janë ndërmarrë për të përmirësuar dhe për të reformuar sistemin e arsimit në
Kosovë, por ato kanë rezultuar të pamjaftueshme. Një nga nevojat kryesore është për të
përmirësuar monitorimin e prodhimit të sistemit në tërësi. Aftësitë e zotëruara nga
punëtorët nuk janë ato që janë të kërkuara nga kompanitë, duke sugjeruar nevojën për
ndryshime të mëtejshme në sistemet e arsimit dhe trajnimit.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë përgatitjes së këtij punimi diplome kamë përdorur të dhënat primare dhe sekondare.
Ku rishikimi i literaturësfillon në lidhje mbi rolin dhe rëndësinë e IHD-ve, bazuar në
burime e materiale valide nga autorë vendorë e ndërkombëtar të kësaj fushe, duke vijuar me
klasifikime të IHD-ve dhe teori të ndryshme bashkëkohore të IHD-ve. Pjesa e dytë fillon dhe
vazhdon me përkufizimin e llojeve të dhe stimulimeve, duke i trajtuar ato përmes rregullave
të BE-së, cilat ndihma shtetërore janë të ndaluara dhe cilat janë të lejuara për tërheqjen e
IHD.
Për të përmbushur objektivat e punimit në pjesë e mëposhtme, janë marrë të dhënat
statistikore në aspekt të gjerë për të bërë analizimin dhe ecurinë e IHD në kontekstin e
Kosovës, origjinën e tyre, shpërndarjen aktuale dhe analizën krahasimore të Kosovës me
vendet e tjera të rajonit.
Të dhënat sekondare janë mbledhur nga institucionet zyrtare statistikore për përpunimin e të
dhënave në Kosovë, studime të mëparshme e raste studimi në këtë fushë, teksteve shkencore,
faqeve zyrtare të institucioneve të rëndësishme që merren me çështjen e investimeve të huaja
direkte, si dhe librave, enciklopedive, artikujve shkencorë, të cilat edhe më shumë ndikuan
në pasurimin me të dhëna të këtij punimi.
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5. ANALIZA E REZULTATEVE
Arsyeja kryesore e krijimit të kompanisë në Kosovë është që te shërbejnë vendit pritës në
tregun lokal, konkretisht Kosovës
•

Niveli i investimeve të huaja në Kosovë vitet e fundit ka qenë i lartë në sektorin
e “patundshmërisë qiradhënies dhe aktivitetet tjera biznesore të ngjashme”,
sektor ky që nuk gjeneron shumë rritje ekonomike. Padyshim se pasuritë
natyrore që posedon Kosova janë një prej stimujve më të rëndësishëm për
investitorët e huaj. Rilindja e industrisë që i vë në funksion këto pasuri do të ishte
katalizator i zhvillimit ekonomik të vendit. Por ky investim patjetër që duhet
shoqëruar me teknologji të avancuara dhe shërbime nga fusha e hulumtimeve
zhvillimore (R&D), këshilla dhe shërbime financiare duke kontribuuar kështu në
uljen e deficitit tregtar dhe rritje të punësimit.

•

Kosova karakterizohet me prodhim të ulët, papunësi të lartë, klimë të favorshme
dhe tokë bujqësore mjaft kualitative. Për këtë arsye duhen stimuluar sektori i
bujqësisë nëpërmjet politikave specifike dhe stimuj konkret për të rritur
interesimin e investitorëve për të. Një nga pikat e forta të këtij sektori, ku duhet
punuar për tërheqjen e IHD-ve, është karakterizimi i produkteve bujqësore me
vlera të larta cilësore. Fakti se shumica e i ushqimeve organike janë pa shtesa
artificiale dhe pesticide, do të kishte vendosur vendin në një pozitë të favorshme
për t’u bërë prodhues dhe eksportues i këtyre produkteve. Duke qenë se bujqësia
konsiderohet sektori i cili regjistron numrin më të madh të të punësuarve, është
e domosdoshme hartimi i politikave që fokusohen brenda kornizave të politikave
të përbashkëta të bujqësisë (CAP) së BE-së. Zhvillimi i këtij sektori do të ketë
impakt direkt në punësim, zvogëlimi të deficitit tregtar dhe përmirësim të imazhit
e vendit.

•

Harmonizimi i programeve universitare konform nevojave të investitorëve për të
rritur efikasitetin e fuqisë punëtorë përmes programeve praktike dhe trajnimeve
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te sponsorizuara nga qeveria. Puna “krah për krah” jep hapësirë për trajnim më
efektiv në punë se sa ligjëratat dhe rregullat formale. Kjo punë grupore
mundëson ndarjen e përvojës dhe njohurive në dy drejtimet. Investitorët e huaj
kanë mundësi të fitojnë ndjeshmëri më të madhe në lidhje me çështjet, kulturën
dhe qasjen vendase ndaj proceseve ekonomike, përderisa në të njëjtën kohë edhe
punëtorët vendas mund të mësojnë shprehi dhe aftësi të reja rreth punës nga
bashkëpunëtorët e tyre ndërkombëtar.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Hulumtimi jep një pasqyrë të përgjithshme të identifikimit të faktorëve stimulues dhe
barrierave që ballafaqohen çdo kompani operuese në tregun e Kosovës, dhe opinionin e
investitorëve të huaj rreth rëndësisë së çdo faktori stimulues dhe barriere. Ky punim mund të
ndikojë në hartimin e politikave, orientimin strategjik, dhe promovimin e investimeve.
Gjithashtu mund të mundësojë dialogun publiko-privat për objektivat, strategjitë dhe
instrumentet për rritjen e nivelit të IHD-ve në Kosovë.
Pas përfundimit të luftës, Kosova është bërë një vend pritës i IHD-ve nga vende të ndryshme
nga mbarë bota. Në Kosovë përfaqësohen denjësisht katër nga pesë llojet e IHD: ato për të
fituar akses në faktorët specifikë të prodhimit; ato për të fituar akses në faktorët e lirë të
prodhimit; ato për të fituar akses në tregjet konsumatore kosovare dhe ato për të organizuar
joint-ventures. Ndërkohë që lloji i IHD për të fituar akses në tregjet e vendit pritës duke kaluar
barriera të larta taksimi e tregtimi nuk ekziston pasi vendi ynë përkrah gjerësisht ardhjen e
IHD-ve.
Pozicioni i tanishëm i Kosovës është i një ekonomie me kosto të ulët dhe diferencim të dobët.
Duke pasur avantazhin e kostos së ulët Kosova ka të gjitha mundësitë të lëvizë drejt një
“strategjie diferencimi”. Për të implementuar këtë strategji, nevojiten mjetet e duhura dhe
politikat e nevojshme. Këto mjete mund të jenë IHD-të e zgjedhura me kujdes dhe të
fokusuara në industri specifike, me qëllim krijimin e “clusters8” dhe prezantimin e njohurive
dhe teknologjive të reja si dhe hartimi i politikave për zhvillimin e kapitalit njerëzor.
Investimet e Huaja Direkte në Kosovë kanë origjinë të ndryshme por jo shumë të
ndryshueshme ndër vite. Pjesa më e madhe e fluksit vjen nga vendet që kryesojnë me
emigrantë shqipfolës të Bashkimit Evropian, si Gjermania dhe Zvicra. Ndërkohë, një pjesë
tjetër e konsiderueshme e IHD-ve, veçanërisht këto vitet e fundit vjen nga Turqia. Pastaj vijnë
investimet nga Britania e Madhe, Austria, Sllovenia dhe Shqipëria. Ndërsa, përqindje shumë
të vogël (ndaj totalit) zënë shtetet e forta ekonomikisht si Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Italia dhe Franca.
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Pjesa kryesore e investimeve të huaja direkte orientohen në sektorin e patundshmërisë me
30% të totalit të përgjithshëm. Pastaj, vjen sektori i shërbimeve financiare me 17%, industria
përpunuese me 13% dhe sektori i ndërtimit me 11%. Ndërsa, vetëm 1 përqind ndaj totalit iu
takon metarulgjisë, bujqësisë, hotelerisë dhe këshillimit/hulumtimit.
Shpërndarja e ndërmarrjeve të investimeve të huaja në Kosove sipas sektorëve të ekonomisë
nuk është uniforme. Edhe pse Kosova po kalon në një proces ri-industrializimi bazuar tek
investimet e huaja, përfshirja e tyre në aktivitete të teknologjive më të larta është ende në
nivele të ulëta. Zhvillimi i burimeve njerëzore, drejtimi dhe profesionalizimi i tyre në sektorë
që ende ofrojnë mundësi për përthithjen e investimeve siç janë sektori i minierave, industrisë
përpunuese dhe me theks te veçante sektori i bujqësisë, është një sfidë me të cilën duhet të
përballet Kosova.

Në Kosovë, duhet të rritet roli dhe efikasiteti i institucioneve qeveritare në mbrojtjen e
investitorëve. Derisa në raportin e “Të bërit biznes” renditemi në pozitën e 57 në këtë
kategori, duke u ranguar më së dobëti në rajon. 93 % të përfaqësueseve të kompanive të huaja
vlerësojnë se mbrojtja e investitorëve është me rendësi vendimtare dhe 7% me rendësi të
rëndësishme. Klasa politike duhet t’i kushtojë vëmendje edhe stabilitetit politik që ndikon në
efektivitetin e biznesit duke mos implementuar me kohë politikat strukturore. Të gjitha këto
ndikojnë në imazhin e vendit që luan rol tejet të rëndësishëm në thithjen e investimeve të reja
dhe shitjen e produkteve të prodhuara në Kosovë.
Sa i përket pikave të forta, faktori më stimulues është disponueshmëria e pasurive natyrore,
përderisa në kapitullin e IV u shpjeguan në detaje pasuritë natyrore të Kosovës, rezultatet në
kapitullin e paraqiten se 77% e të anketuarve vlerësojnë se pasuritë natyrore janë të rëndësisë
vendimtare. Angazhimi më i madh i informimit të investitorëve potencial të huaj (pa marrë
parasysh origjinën) rreth pasurive të rralla natyrore, padyshim se do të rriste kërkesën për
pjesëmarrje të investitorëve të huaj në tregun Kosovar.
Në bazë të anketës mund të konkludojmë se të njëjtën situatë ka edhe Kosova, ku shihet në
pyetjen se sa do të ndikonte hyrja potenciale në BE, 18 e të anketuarve u përgjigjën se është
faktor vendimtar, 7 faktor i rëndësishëm dhe 5 faktor i dobishëm. Më fjalë tjera, 100% e tyre
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u përgjigjën se ndikimi i antarësimit të Kosovës në BE në të ardhmen do të këtë ndikim
pozitiv për investimet e huaja.
Pikë tjetër e fortë, dhe faktorë tejet stimulues është kostoja e ulët e fuqisë punëtore dhe
disponueshmëria e punëtorëve të kualifikuar. 83% e të anketuarve nga investitorët e huaj
shënuan si faktorë vendimtar koston e ulët të fuqisë punëtore në operimin e biznesit të tyre.
Kosova vazhdon te shënojë pagën mesatare më të vogël në rajon në kategorinë e sektorit
privat. Ndërsa, 75% e të pyeturve nga investitorët e huaj shënuan si faktorë vendimtar
disponueshmerinë e punëtorëve të kualifikuar, gjë që është një progres jashtëzakonisht i lartë
duke pasur parasysh nivelin e lartë të analfabetizmit në shekullin e kaluar.
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